|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG:** THPT BA TƠ  **TỔ:** SỬ - ĐỊA - CD  Họ và tên: Đinh Thị Trà Giang | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

**MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA LÍ, LỚP 11**

(Năm học 2023 - 2024)

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình: Địa lí 11**

**Cả năm: 70 tiết (35 tuần)**

**Học kì I: 36 tiết (18 tuần)**

**Học kì II: 34 tiết (17 tuần)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm/ tuần**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** |
| **PHẦN MỘT. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI** | | **7** |  |  |  |
| 1 | Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước | 1 | 1 | * Sách giáo khoa * Bản đồ chỉ số phát triển con người (HDI) và tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người (GNI/người) của một số nước trên thế giới, năm 2020 | Lớp học |
| 2 | Bài 2. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước | 1 |  | * Sách giáo khoa |  |
| 3 | Bài 3. Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế | 1 |  | * Sách giáo khoa |  |
| 4 | Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hoá, khu vực hoá | 1 |  | * Sách giáo khoa |  |
| 5 | Bài 5. Một số tổ chức quốc tế và khu vực | 1 |  | * Sách giáo khoa * Tranh ảnh |  |
| 6 | Bài 6. Một số vấn đề an ninh toàn cầu | 1 |  | * Sách giáo khoa * Tranh ảnh * Biểu đồ |  |
| 7 | Bài 7. Thực hành: Tìm hiểu Nền kinh tế tri thức | 1 |  | * Sách giáo khoa * Tranh ảnh |  |
|  | **PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA**  **KHU VỰC MỸ LATINH** | 6 |  |  |  |
| 8 | Bài 8. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh | 5 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên khu vực Mỹ Latinh. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở khu vực Mỹ Latinh, năm 2020. Bản đồ kinh tế khu vực Mỹ Latinh, năm 2020 * Tranh ảnh * Biểu đồ |  |
| 9 | Bài 9. Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế – xã hội Cộng hòa Liên bang Bra–xin | 1 |  | * Sách giáo khoa * Biểu đồ |  |
|  | **LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)** | 5 |  |  |  |
| 10 | Bài 10. Liên minh châu Âu (EU) | 5 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ các nước thành viên EU, năm 2021. Bản đồ các quốc gia thành viên EU sử dụng đồng tiền Ơ-rô, năm 2021. Bản đồ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ * Biểu đồ * Tranh ảnh |  |
| 11 | Bài 11. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức | 1 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ phân bố một số trung tâm công nghiệp và ngành công nghiệp ở CHLB Đức, năm 2021 |  |
| 12 | Ôn tập | 1 |  |  |  |
| 13 | Kiểm tra giữa HK I | 1 |  |  |  |
|  | **KHU VỰC ĐÔNG NAM Á** | **8** |  |  |  |
| 14 | Bài 12. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á | 5 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Nam Á. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị của khu vực Đông Nam Á, năm 2020. Bản đồ phân bố một số trung tâm công nghiệp và ngành công nghiệp ở khu vực Đông Nam Á, năm 2020. Bản đồ phân bố nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á, năm 2020 * Tranh ảnh * Biểu đồ |  |
| 15 | Bài 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) | 2 |  | * Sách giáo khoa * Tranh ảnh |  |
| 16 | Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á | 1 |  | * Sách giáo khoa * Biểu đồ |  |
|  | **KHU VỰC TÂY NAM Á** | **5** |  |  |  |
| 17 | Bài 15.Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Tây Nam Á | 4 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên khu vực Tây Nam Á. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở khu vực Tây Nam Á, năm 2020. Bản đồ kinh tế khu vực Tây Nam Á, năm 2020 * Tranh ảnh * Biểu đồ |  |
| 18 | Bài 16. Thực hành: Tìm hiểu về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở Tây Nam Á | 1 |  | * Sách giáo khoa |  |
| 19 | Ôn tập cuối kì | 1 |  |  |  |
| 20 | Kiểm tra cuối kì I | 1 |  |  |  |
|  | **HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ (HOA KỲ)** | **6** |  |  |  |
| 21 | Bài 17. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Hoa Kỳ | 3 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên Hoa Kỳ. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Hoa Kỳ, năm 2020 * Tranh ảnh * Biểu đồ |  |
| 22 | Bài 18. Kinh tế Hoa Kỳ | 3 |  | * Sách giáo khoa * Biểu đồ * Bản đồ phân bố một số trung tâm công nghiệp và ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ, năm 2020. Bản đồ phân bố nông nghiệp ở Hoa Kỳ, năm 2020 |  |
|  | **LIÊN BANG NGA** | **6** |  |  |  |
| 23 | Bài 19. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga | 3 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên Liên bang Nga. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Liên bang Nga, năm 2020 * Biểu đồ |  |
| 24 | Bài 20. Kinh tế Liên bang Nga | 2 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ phân bố một số trung tâm công nghiệp và ngành công nghiệp ở Liên bang Nga, năm 2020. Bản đồ phân bố nông nghiệp ở Liên bang Nga, năm 2020 * Tranh ảnh |  |
| 25 | Bài 21. Thực hành: Tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí Liên bang Nga | 1 |  | * Sách giáo khoa |  |
|  | **NHẬT BẢN** | **5** |  |  |  |
| 26 | Bài 22. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản | 2 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên Nhật Bản. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Nhật Bản, năm 2020 * Tranh ảnh |  |
| 27 | Bài 23. Kinh tế Nhật Bản | 2 |  | * Sách giáo khoa * Biểu đồ * Tranh ảnh * Bản đồ phân bố một số trung tâm công nghiệp và ngành công nghiệp ở Nhật Bản, năm 2020. Bản đồ nông nghiệp ở Nhật Bản, năm 2020 |  |
| 28 | Bài 24. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản | 1 |  | * Sách giáo khoa * Tranh ảnh |  |
| 29 | Ôn tập giữa kì II | 1 |  |  |  |
| 30 | Kiểm tra giữa kì II | 1 |  |  |  |
|  | **CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)** | **7** |  |  |  |
| 31 | Bài 25. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc | 3 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên Trung Quốc. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Trung Quốc, năm 2020 * Tranh ảnh * Biểu đồ |  |
| 32 | Bài 26. Kinh tế Trung Quốc | 3 |  | * Sách giáo khoa * Biểu đồ * Bản đồ phân bố một số trung tâm công nghiệp và ngành công nghiệp ở Trung Quốc, năm 2020. Bản đồ phân bố một số sản phẩm nông nghiệp ở Trung Quốc, năm 2020 * Tranh ảnh |  |
| 33 | Bài 27. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế tại vùng duyên hải Trung Quốc | 1 |  | * Sách giáo khoa * Tranh ảnh |  |
|  | **Ô-XTRÂY-LI-A** | **2** |  |  |  |
| 34 | Bài 28. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế Ô-xtrây-li-a | 2 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ kinh tế Ô-xtrây-li-a, năm 2020. * Biểu đồ * Tranh ảnh |  |
|  | **CỘNG HOÀ NAM PHI** | **5** |  |  |  |
| 35 | Bài 29. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi | 2 |  | * Sách giáo khoa * Bản đồ tự nhiên Cộng hòa Nam Phi. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Cộng hòa Nam Phi, năm 2021. |  |
| 36 | Bài 30. Kinh tế Cộng hoà Nam Phi | 3 |  | * Sách giáo khoa * Biểu đồ * Bản đồ phân bố một số trung tâm công nghiệp và ngành công nghiệp ở Cộng hòa Nam Phi, năm 2021. Bản đồ phân bố nông nghiệp ở Cộng hòa Nam Phi, năm 2021 |  |
| 37 | Ôn tập cuối kì II | 1 |  |  |  |
| 38 | Kiểm tra cuối kì II | 1 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *Ba Tơ, ngày tháng năm 2023*  **TTCM**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

Võ Thiện Hải Đinh Thị Trà Giang